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ABSTRAKT
Punimi me titull “Zhvillimi i bizneseve në Kosovë dhe marrëdhëniet financiare me
Qeverinë” është një analizë shumë e rëndësishme dhe me interes. Punimi ofron informata të
rëndësishme rreth zhvillimit të bizneseve, si dhe pasqyron gjendjen aktuale të bizneseve
dhe paraqet marrëdhëniet financiar me Qeverinë, duke paraqitur dhe analizuar në veçanti
politiken fiskale.
Në punim trajtohet zhvillimi i bizneseve dhe problemet me të cilat është përballur zhvillimi
i tyre nëpër vite. Vitet 1985-1990 kanë qenë vite të suksesshme, duke paraqitur një
zhvillimi të hovshëm, ndërsa pas viteve 90-ta fillon të bie shkalla e zhvillimit të biznesit
privat. Problemet që kishte kaluar Kosova për shkak të instalimit të pushtetit represiv serb
në Kosovë, ishin shkaktari kryesor për ngecjen ekonomike qe kishte ndodhur pas vitit 1990
deri në vitin 1995. Gjithashtu është paraqitur zhvillimi i biznesit të vogël dhe të mesëm në
periudhën e pasluftës në Kosovë. Gjatë kësaj kohe trendët ekonomike ishin kryesisht
negative dhe mundësitë e të bërit biznes ishin të kufizuara.
Punimi paraqet edhe raportin e të bërit biznes për vitet 2015-2016, ku vërehet një
përmirësim në të bërit biznes. Po ashtu është paraqitur rëndësia dhe forma e financimit të
biznesit të vogël dhe të mesëm. Investimet e huaja dhe remitencat janë trajtuar gjithashtu në
këtë punim.
Është bërë hulumtimi rreth politikës fiskale në Kosovë dhe gjithashtu është pasqyruar
gjendja aktuale dhe reformat fiskale qe janë bërë nëpër vite.
Analiza e politikës fiskale fillon me politiken tatimore, doganat, dhe reformat fiskale. Në
kuadër të këtij kapitulli janë analizuar edhe marrëdhëniet ekonomike me jashtë. Gjatë
realizimit të këtij punimi ka qenë e nevojshme marrja e të dhënave rreth zhvillimit të
bizneseve dhe marrëdhënieve financiare me qeverinë.
Për këtë kemi shfrytëzuar literaturë shkencore, si dhe kemi përdorur raporte të ndryshme të
publikuara për zhvillimin e bizneseve dhe politiken fiskale
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1

HYRJE

Në këtë punim trajtuam temën “Zhvillimi i bizneseve në Kosovë dhe marrëdhëniet
financiare me Qeverinë”. Ky punim është i një rëndësie të veçantë që pasqyron zhvillimin
e bizneseve të vogla dhe të mesme dhe paraqet rendësin e tyre në përmirësimin dhe
zhvillimin e Kosovës. Zhvillimi i bizneseve kosovare ka kaluar nëpër pengesa të shumta,
por sot kemi një gjendje të përmirësuar dhe një ambient biznesor të kënaqshëm. Pengesat
kryesore të zhvillimi i bizneseve mbetet sigurimi i mjeteve të nevojshme financiare,
zgjerimi i kapaciteteve prodhuese dhe zgjerimi i tregut. Janë bërë reforma në të bërit biznes,
reforma fiskale dhe vazhdon të këtë përmirësim në mes të marrëdhënieve financiare me
qeverinë.
Arsyeshmeria e këtij punimi ishte që të përfitohen rezultate në lidhje me zhvillimin e
bizneseve të vogla dhe të mesme, si janë zhvilluar dhe çfarë reformash janë bërë nga
Qeveria për të përkrahur zhvillimin e bizneseve.
Qëllimi i këtij punimi është të ofrojë një përmbledhje nga aspekti teorik i zhvillimit të
bizneseve dhe anën praktike, se si janë zhvilluar bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë
dhe çfarë marrëdhënie financiare janë krijuar me Qeverinë.
Punimi është i ndarë në tre kapituj, duke filluar me pjesën teorike të zhvillimit të bizneseve
që është paraqitur në pjesën e parë. Ndërsa në pjesën e dytë është paraqitur zhvillimi i
bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Në këtë kapitull është bërë një analizë e të
bërit biznes në Kosovë. Pjesa e tretë analizon marrëdhëniet financiare me qeverinë, duke
përshkruar dhe analizuar gjitha reformat fiskale që janë bërë deri me tani për të përkrahur
zhvillimin e bizneseve. Për këto dhe çështje të tjera do të njiheni në vazhdim të këtij
punimi.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Vështrim i përgjithshëm rreth Biznesit të Vogël dhe të Mesëm

Në praktikën dhe literaturën botërore hasim pikënisje të ndryshe lidhur me definimin dhe
klasifikimi e ndërmarrësisë sipas madhësisë së subjekteve ekonomike. Ato nuk janë të
njëjta, më së shpeshti kemi të bëjmë me vlerën e kapitalit, vlerën totale të pasurisë, vlerën e
mjeteve të përhershme, lartësinë e të hyrave nga shitja, lartësinë e fitimit të pastër, numrin
total të të punësuarve etj., me ç’rast si kriter i vlerësimit merret një pikënisje ose kombinimi
i disa prej atyre që janë përmendur. Kryesisht ose si i vetmi kriter shërben numri total i të
punësuarve (Djuro & Tinto, 2008).
Në literaturën e sotme por edhe në jetën e përditshme ka një trajtim të gjerë lidhur me
termin ndërmarrje, përkatësisht biznese të vogla dhe të mesme. Megjithatë nuk ka
pajtueshmëri rreth asaj se cilat janë kriteret që e përcaktojnë një ndërmarrje apo biznes për
të qenë i vogël apo i mesëm (Mustafa, 2006) .
Megjithatë disa nga karakteristikat që e bëjnë të dallojnë bizneset nga njeri tjetri janë fare
të dukshme. Piceria, salloni i ondulimit, dyqani, servisi për automobila janë biznese të
vogla, ndërkaq fabrika për prodhimin e autobusëve, fabrika e mobilieve, kompania ajrore
janë biznese të mëdha. Në mes të këtyre dy ekstremeve ekziston një pajtueshmëri për faktin
se çka është biznesi i vogël në një industri për nga vëllimi i shitjeve, i të ardhurave ose i të
punësuarve, mund të jetë e madhe në një industri tjetër.
Në teorinë dhe praktikën e menaxhmenti të vendeve evropiane, në mënyra të ndryshme
është përcaktuar madhësia e ndërmarrjeve. P.sh. në Francë shpesh praktikohet definimi i
NVM-ve sipas numrit të të punësuarve dhe ekziston:


më pak se 10 të punësuar, janë ndërmarrje shumë të vogla;



prej 10-49 të punësuar, janë ndërmarrje të vogla;



prej 50-500, janë ndërmarrje të mesme; dhe
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mbi 500 të punësuar, janë ndërmarrje të mëdha.

Definimet për NVM-të edhe në Itali ndryshojnë edhe pse ato shpesh bazohen në kriteret siç
janë: numri i të punësuarve, qarkullimi, kapitali fiks, pjesëmarrja në treg etj. Në Itali,
gjithashtu, nuk ekziston definicion standard, dhe kështu gjenden:


mikro-ndërmarrjet, prej 1-19 të punësuar



ndërmarrjet e vogla, prej 20-99 të punësuar;



ndërmarrjet e mesme, prej 100-499 të punësuar.

Në Gjermani, definicioni statistikor sipas madhësisë dhe qarkullimit është si në vijim:


e vogël nga 0-49 të punësuar;



e mesme prej 50-499 të punësuar

Në një aprovim më gjerë gjithnjë e më shumë po hasë përkufizimi i BVM sipas Unionit
Evropian sipas të cilit bizneset ndahen në tri kategori:


ndërmarrjet/ bizneset mikro deri në 1-9 të punësuar ;



ndërmarrjet / bizneset e vogla prej 10-49 të punësuar



bizneset e mesme me 50-249 të punësuar.

Gjatë pesëmbëdhjetë vjetëve të fundit në Kosovë u krijua një sektor domethënës i NVM-ve.
Një dinamikë më e madhe të regjistrimit të bizneseve të reja e hasim në tre vjetët, para të
fillimit të viteve nëntëdhjetë dhe në periudhën e pasluftës, që është refleksion i ndryshimit
të ambientit të biznesit në periudhat përkatëse.
Përhapja e NVM-ve në Kosovë, sipas dinamikës, mund të shikohet në tri faza:


Faza e parë, nga viti 1991 në vitin 1993



Faza e dytë, nga viti 1994 në vitin 2000 dhe



Faza e tretë, nga viti 2001

Ndërmarrjet private në Kosovë kanë filluar të themelohen nga viti 1989. Mirëpo, intensiteti
i regjistrimit të NVM-ve rritet veçmas pas vitit 1990 dhe vazhdon deri në vitin 1995. Në
3

Këtë kohë ndërmarrjet kryesisht kanë qenë të organizuara në formë të ekonomive familjare,
të zejeve, ndërmarrjeve tregtare, dyqaneve të vogla, restoranteve dhe ndërmarrjeve
bujqësore. Themelimi i këtyre ndërmarrjeve nuk ka qenë rezultat i mjedisit të përshtatshëm
të biznesit, por ajo ndodhi nga nevoja që të krijojnë vende pune njerëzit të cilët ishin
përjashtuar nga puna nga ndërmarrjet shoqërore.

2.1.1 Krijimi i biznesit të Vogël dhe të Mesëm

Zgjedhja e formës së organizimit të ndërmarrjeve të vogla ka një rëndësi të posaçme. Ndër
faktorët të cilët ndikojnë në zgjedhjen e formës adekuate të organizimit të NVM janë:
1. Kapitali fillestar dhe planet financiare,
2. Përfitimet, detyrimet dhe obligimet e pronarëve-menaxherëve,
3. Tatimet dhe rregullimet qeveritare,
4. Shfrytëzimi i burimeve,
5. Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitja.
Përveç faktorëve ndikues të përshkruar më lartë në format e organizimit, për një grupim të
tipave të ndryshëm të organizimit mund të udhëhiqemi nga dy faktorë ndikues themelor:
pronësia dhe niveli i përgjegjësisë në marrëdhënie me palët e treta.
Format kryesore të organizimit sipas pronësisë janë:


Pronar i vetëm



Partneritet



Kompani

2.1.2 Burimet e financimit dhe problemet e menaxhimit financiar

Për inicimin e ndërmarrësisë, ndërmarrësi ka nevojë për para, kurse lartësia e kapitalit
fillestar varet nga ajo se për cilën formë juridike të afarizmit bëhet fjalë.Financimi
nënkupton anën monetare të ndërmarrësisë, që përfshinë të gjitha format e saj: fillestare,
4

vijuese dhe të financimit zhvillimor të ndërmarrjeve të vogla.Mirëpo,financimi nuk
përfshinë vetëm sigurimin e parasë, por edhe investimin dhe kthimin e tij.(Djuro & Tinto,
2008).
Dallohen tri forma kryesore të financimit: (Djuro & Tinto, 2008).


Financimi fillestar



Financimi vijues



Financimi zhvillimor

Financimi fillestar - duhet të sigurojë një sasi të mjaftueshme të kapitalit fillestar për
themelimin dhe fillimin e punës së ndërmarrësit gjë që nënkupton sigurimin e burimeve
afatgjata për financimin e investimeve fillestare në mjete afatgjata dhe në mjetet e
përhershme të xhiros.
Financimi vijues - duhet të sigurojë sasi të mjaftueshme të burimeve afatshkurtra për
financimin e nevojave të përditshme afatshkurtra të ndërmarrësit, gjë që nënkupton
financimin e mjeteve të nevojshme të xhiros për mbështetjen e afarizmit të tij cilësor dhe
për ruajtjen e bonitetit dhe të likuiditetit të ndërmarrësit.
Financimi zhvillimor - duhet të sigurojë sasi të mjaftueshme të burimeve shtesë afatgjata
për financimin e investimeve të reja, përkatësisht për zhvillim dhe rritje.

Burimet e financimit (Mustafa, 2006)
Financimi i nevojave biznesore mbështetet nga burime të ndryshme si:


Burimet vetjake (personale)



Bankat



Kapitali ndërmarrës-investues



Leasing



Factoring

Problemet e menaxhimit financiar (Mustafa, 2006)
5

Sikurse edhe në fushat e tjera edhe tek fusha e menaxhimit të financave në BVM paraqiten
probleme specifike që kanë të bëjë me efiçiencën në sigurimin e burimeve të nevojshme si
dhe me mundësitë për të shfrytëzuar mirë asetet, me të cilat disponojnë bizneset dhe duke
krijuar nga ato si aftësinë paguese (likuiditetin) ashtu edhe aftësinë për të investuar. Lidhur
me këtë paraqitet probleme dhe specifika të shumta por më të shpeshta janë:


Menaxhimi dhe evidenca e varfër



Kontrolli jo cilësor



Stoqe të tepërta



Menaxhimi i stoqeve.

2.2

Ndikimi në ekonominë e tregut dhe në rritjen ekonomike

Në literaturën ekonomike të shteteve të zhvilluara veçohen katër faktorë të kontributit të
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në ekonominë e tregut (Mustafa,2006).
1. kontributet në proceset e ndryshimeve teknologjike
2. kontributi në sjelljen e konkurrencës së shëndosh
3. hapja e vendeve të reja të punës
4. oferta e pasur e prodhimeve në tregun vendor
Duhet cekur faktin se zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kontribuon edhe në
vendet e tranzicionit në ngjalljen e iniciativës ndërmarrëse në ndryshimin e strukturës
ekonomike si dhe funksionimin më harmonik të ekonomisë në përgjithësi. Nga të gjitha
kontributet rëndësia më e madhe i kushtohet punësimit në të cilin ndërmarrjet e vogla edhe
të mesme e zënë një vend të madh.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme fitojnë një rëndësi gjithnjë e më të madhe në ekonominë
e tregut. Ndikim të rëndësishëm kanë në krijimin e vendeve të punës, duke ndikuar në
zgjidhjen e papunësisë. Gjithashtu rol të rëndësishëm kanë edhe në fushën e inovacionit,
përmirësimin e strukturave ekonomike, përmirësimin e ofertave si dhe zhvillimin e
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ndërmarrësisë. Kontribuojnë në efikasitetin ekonomik të ekonomive nacionale si dhe në
shkëmbimet ndërkombëtare të produkteve dhe shërbimeve. Po ashtu ndërmarrjet e vogla
bëhen të përshtatshme në afirmimin e njohurive dhe shkathtësive të reja. Ndikimi i
bizneseve të vogla është shumë i madh në zhvillimin ekonomik të një vendi. Një numër i
madh i studimeve (Carree and Thurk, 1989; 1999) e lidhin zhvillimin ekonomik me
ndryshimin e strukturës së bizneseve sipas madhësisë brenda një industrie të caktuar. Sipas
kësaj qasje, rritja e numrit të bizneseve të vogla brenda një industrie ndikon në zhvillimin
ekonomik përmes dy kanaleve: rritjes së konkurrencës e cila përmirëson performancën
ekonomike dhe rritjes së përqindjes së bizneseve të vogla në treg shtron nevojën për
inovacione të produkteve dhe shërbimeve (Mustafa, 2006).

2.3

Zhvillimi i bizneseve në kosovë

2.3.1 Historiku i zhvillimit të bizneseve në kosovë

Në vitet e 40-ta Kosova numëronte rreth 4 mijë dyqane zejtare, ku ishin të aktivizuara 1314 mijë veta. Në periudhat e mëvonshme, ekonomia e Kosovës filloi të zhvillohet në pjesën
e dytë të viteve të 90-ta të shekullit XX. Pas një zhvillimi të hovshëm ndërmjet viteve
1985-1990, fillon të bie shkalla e zhvillimit të biznesit privat, dhe atë kryesisht për shkak të
instalimit të pushtetit represiv serb në Kosovë në vitin 1989/1990. Në periudhën 1985-1990
ishin regjistruar 166 ndërmarrje nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të anketuara
(Mustafa, 2006).
Kjo rënie vazhdon edhe në periudhën 1991-1995, ku numri i ndërmarrjeve të regjistruara
bie në 122 ndërmarrje, apo për 7.4% më pak se në periudhën paraprake. Në periudhën
1996-1998 numri i ndërmarrjeve të regjistruara ishte 16.6% më pak se në periudhën 19911995. Ekonomia e Kosovës pas viteve të 90-ta karakterizohet nga parametra negativë. Një
rënie e tillë kulmon me kolapsin e plotë të ekonomisë private në Kosovë në periudhën
1996-1998 (periudha e luftës), kur shumica e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
falimentojnë dhe shuhen, kurse themelimi i ndërmarrjeve të vogla bie në zero.
7

Në periudhën e pasluftës (1999) ekonomia private përkatësisht biznesi i vogël dhe i mesëm
në Kosovë po shënon një zhvillim ekspansiv dhe atë si në aspektin kuantitativ ashtu edhe
në aspektin kualitativ. Ekonomia e Kosovës përbën një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e
saj është transformuar nga një ekonomi centraliste e dirigjuar, në një ekonomi të hapur të
tregut. Kjo ekonomi kërkon rritjen e konkurrencës së kësaj ekonomie, duke rritur
kapacitetin e saj eksportues për të zvogëluar deficitin tregtarë që aktualisht ka Kosova.
Kosova është një vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit dhe ofron një serë
përparësish komparative si: popullsia e re dhe mjaft mirë e kualifikuar, resurset natyrore,
kushtet e volitshme klimatike, infrastruktura e re, politika fiskale me taksat më të ulëta
tatimore në rajon, pozita gjeografike me qasje në tregun rajonal të CEFTA-s dhe në atë të
Bashkimit Evropian. Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999 ka qenë kryesisht e mbështetur
nga ndihma ndërkombëtare, sektori publik dhe remitancat. Roli i sektorit privat, e
posaçërisht i NVM-ve ka qenë relativisht i dobët. Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në
fazën e tranzicionit ku ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luajnë rol të
rëndësishëm në rrugën drejt një ekonomie moderne të tregut të lirë dhe si rrjedhim edhe
drejt zhvillimit dhe rritjes ekonomike (Ministria e Tregtisë dhe Industrisë).
Pas vitit 1999, me vendosjen e Administratës së Përkohshme Ndërkombëtare në Kosovë, u
mundësua regjistrimi i përkohshëm i bizneseve, deri në mars të vitit 2003. Pas këtij viti
regjistrimi i bizneseve mori një kah pozitiv dhe u shndërrua nga regjistrimi i përkohshëm në
regjistrim të përhershëm (Pula, 2013).
Hapja e ndërmarrjeve dhe regjistrimi i tyre u zhvillua me një hov të madh. Ky regjistrim në
vitin 2000 arriti 29,564 dhe ai numër u rrit vazhdimisht.
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2.3.2 Bizneset e regjistruara gjatë vitit 2003-2010

Nr. Bizneseve

74,110 78.499
56.572

2003

84.237

90.929

97.357

103.755

63.032

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figura 1. Nr. i Bizneseve
Burimi: ARBK, 2015
Siç po shihet edhe në figurën 1. numri i regjistrimit të bizneseve është rritur nga viti në vit.
Më

31.12.2010 numri i përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në

Agjencinë

e

Regjistrimit të Bizneseve ishte 103,755 biznese.
Nga 1 janari deri më 30 qershor 2015 janë regjistruar gjithsejtë 5,182 biznese dhe janë
shuar 909 biznese. Biznese individuale gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 3,888, ndërsa
janë shuar 846. Ortakëri të Përgjithshme janë regjistruar 46 biznese, kurse shuarje 15.
Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar janë regjistruar 1,204 biznese, ndërsa shuarje 42.
Shoqëri Aksionare janë regjistruar 9 biznese dhe shuarje 0. Kompani të Huaja-Dege në
Kosove janë regjistruar 28 dhe shuar 9. Kooperativa Bujqësore janë regjistruar 6 dhe
shuarje 0 (ARBK, 2015).
Vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet kërkesave të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
(NVM). Mbështetja e NVM-ve dhe promovimi i sipërmarrësisë, janë çelësi i rimëkëmbjes
ekonomike (Bashkimi Europian, 2013).
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2.4

Mundësitë e të bërit biznes në kosovë

Proceset ekonomike pas luftës (1999) në Kosovë kishin trende kryesisht negative dhe ishin
mjaft të ndërlikuara. Duke pasur parasysh rrjedhat, proceset dhe të arriturat ekonomike,
zhvillimi ekonomik në këtë periudhë kaloi nëpër dy faza kryesore, e që janë:
- faza e emergjencës dhe
- faza substanciale (normale) e zhvillimit (Limani, 2010)
Faza e emergjencës përfshinë periudhën prej qershorit të vitit 1999 deri në vitin 2000. Në
këtë fazë u arritën rezultate të konsiderueshme në zhvillimin ekonomik-shoqëror. Faza e
zhvillimit substancial (normal) përfshinë kohën nga viti 2000 e deri në ditët e sotme. Në
këtë fazë zë fill formimi i sistemit të ri ekonomik, i bazuar ne elementet e ekonomisë së
tregut. Duke ditur rolin dhe rëndësinë e Të Bërit Biznes, institucionet vendore viteve të
fundit i kanë kushtuar rëndësi të veçantë përmirësimit të përgjithshëm të ambientit afarist
dhe kjo është pasqyruar me përmirësimin e pozitës së Kosovës në raporte të ndryshme.
Ambienti i Të Bërit Biznes është një nga treguesi e gjendjes ekonomike të një vendi.
Procedurat e hapjes së një biznesi, regjistrimi i pronësisë, marrja e lejes së ndërtimit,
zbatimi i kontratave e mbrojtja e investitorëve janë disa nga aspektet që e përcaktojnë
cilësinë e ambientit të Të Bërit Biznes (Pula, 2013).

Tabela 1. Raporti i Të Bërit Biznes 2015-2016
Indikatorët

Renditja

në Renditja

2016
Fillimi i biznesit

në

2015
47

40

Marrja e Lejes për ndërtim

136

137

Sigurimi I Energjisë Elektrike

124

118

Regjistrimi i Pronës

32

31

Marrja e kredisë

28

24

10

Mbrojtja e Investitorëve

57

54

Pagesa e Taksave

67

64

Tregtia përmes Kufijve

71

70

Zbatimi i Kontratave

48

46

163

163

Zgjidhja e Pamundësisë së Borxhit

Burimi: Minstria e Tregtisë dhe Industrisë, 2016

Sipas Raporti Të Bërit Biznes ku janë të përfshira 189 shtete, Kosova është renditur në
vendin e 66-të, që tregon se ka pasur rezultate pozitive, duke përmirësuar mjedisin afarist
në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshëm. Në bazë të rezultateve që janë paraqitur
në Raportin e Të Bërit Biznes, del se marrja e kredisë dhe regjistrimi i pronës është
indikatori ku Kosova renditet më së miri, ndërsa zgjidhja e pamundësisë së borxhit dhe
marrja e lejes për ndërtim është indikatori ku Kosova renditet më së dobëti.

2.4.1 Financimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë

Burimi i financimit të një aktiviteti të caktuar ekonomik duhet të jetë në lidhshmëri me
qëllimin për të cilin janë të destinuara këto burime. Pronarët e bizneseve të reja, kryesisht
atyre të vogla, burimet për t’ia filluar punës i sigurojnë nga kursimet e tyre, nga pasuria e
lënë peng, polisat e sigurimit ose huaja. Rrethi familjar është një burim i rëndësishëm për
sigurimin e fondeve për biznes, ndërsa burim tjetër për bizneset e porsakrijuara mund të
jenë kreditë tregtare dhe huat bankare afatshkurta (Mustafa, 2008).
Financimi

i

NVM-së

zhvillohet

kryesisht

në

bankat

komerciale,

institucionet

mikrofinanciare, grantet e donatorëve, si dhe burimet vetjake(familjare). Financimi i NVMsë paraqet një ndër sfidat me të cilat sot ballafaqohen NVM-të. Burimi i financimit paraqet
një pengesë ndaj rritjes dhe zhvillimit të NVM-së. Qasja në financa është një ndër termat
prioritare të udhëheqësve të ndërmarrjeve, po ashtu është përmirësimi i qasjes në financim
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për të gjitha bizneset, duke përfshirë edhe mekanizmat alternativë për financimin e NVMve (Pula, 2013).
Format e financimit të ndërmarrjeve
 Financimi fillestar,
 Financimi vijues,
 Financimi zhvillimor i ndërmarrësit.
Burimet e financimit të aktiviteteve në biznes mund të ndahen në dy grupe (Pula, 2013).
Burimet interne - Firmat në biznes sigurojnë kapitalin financiar brenda firmës, duke
mbajtur fitimet e gjeneruara.
Burimet eksterne - Ekzistojnë një mori burimesh eksterne të financimit, të cilat mund të
ndahen në dy lloje kryesore: burime financimi përmes borxhit dhe burime financimi përmes
kapitalit aksionar.
Financimi i NVM-ve është i një rëndësie vendimtare për stimulimin e rritjes së mëtejshme
të sektorit. Megjithatë, në shumë nga ekonomitë në zhvillim, NVM-të janë të injoruara nga
sektori financiar. Bankat zakonisht financojnë korporatat e mëdha, sektori mikrofinanciar
financon sipërmarrësit mikro, gjersa NVM-të ngelin jashtë këtij procesi. Bankat në Kosovë
janë duke synuar segmentin e NVM-ve. Vëllimi i kredive për bizneset është duke u rritur
nga viti në vit (The Kosovo Banker, 2012).

2.4.2 Investimet e huaja direkte dhe remitencat

Ekonomitë në zhvillim, sidomos ekonomitë e dala nga luftërat apo ekonomitë e shteteve të
vogla janë shumë të varura nga investimet e huaja direkte. Investime direkte në kuptimin
klasik quhen aktivitetet komerciale kur kompanitë nga një vend investojnë apo më thjesht
ndërtojnë repart përpunimi në një vend tjetër (Telegrafi, 2013).
Përfitimet e vendit nikoqir të investimeve janë :


punësimi,



përfitimet e teknologjisë,
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zhvillimi i vendit,



përfitimi i teknikave drejtuese të kompanive etj.

Pengesë më e madhe për investime direkte në një vend janë zbatimi i ligjit, korrupsioni,
politikat fiskale. Për të arritur një shtet deri tek zhvillimi, duhet të ketë kujdes të madh në
pikat e lartë cekura, ashtu që të jetë tërheqës për investime.

300.00

270,4

250.00
200.00

219,6
178,8
121,7

150.00
100.00
50.00
Shator 2012

Shator 2013

Shator 2014

Shator 2015

Figura 2. Investimet e huaja direkte, në milionë Euro.
Burimi: BQK, 2016
\Investimet e huaja direkte IHD-të te pranuara në Kosovë deri në shtator 2015 shënuan
vlerën prej 270.4 milionë euro, apo 148.6 milionë euro më shumë se sa në periudhën e
njëjtë të vitit 2014. Rritja e IHD-ve është rezultat i fluksit më të lartë të hyrjes së IHD-ve,
ndërsa dallimi kaq i lartë me periudhën e njëjtë të vitit paraprak është edhe për faktin se viti
2014 ishte karakterizuar me shpërndarje të superdividendës dhe me shitje tëa ksionevetë
kompanive të huaja (BQK, 2014).

Pranimet e dërgesave nga jashtë janë të rëndësishme dhe me ndikim në ekonominë e vendit.
Gjithashtu remitencat për shumë qytetar kanë qenë burimi fillestar i hapjes së një biznesi.
Remitencat, si kategori që përbëjnë 74 përqind të gjithsej transfereve të sektorit privat u
karakterizuan me rritje deri në shtator të vitit 2015. Remitencat e pranuara në Kosovë
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arritën vlerën prej 568.8 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 12.5 përqind (BQK,
2014).

2.5

Marrëdhëniet financiare me qeverinë

Legjislacioni shtetëror në të gjitha fushat, sidomos në atë të politikës fiskale (tatimeve,
doganave), ushtron një ndikim shumë të madhe në veprimtarinë e firmave dhe në vetë
zhvillimin e biznesit. Krahas detyrimit të respektimit të rregullave e normave juridike të
nxjerra nga shteti, firmat kanë gjithashtu për obligim të respektojnë dhe të shlyejnë
rregullisht detyrimet financiare e fiskale. Ato detyrohen të zbatojnë me rigorozitet kriteret
për llogaritjen dhe për afatet e shlyerjes së detyrimeve, për mënyrën dhe format e llogaritjes
së sigurimeve shoqërore, të respektojnë rregullat dhe normat për mbajtjen e kontabilitetit,
për mënyrën e raportimit të të dhënave, nxjerrjen e bilanceve dhe të treguesve të tjerë
financiarë, të zbatojnë normat dhe rregullat për amortizimin e mjeteve themelore dhe për
mënyrën e llogaritjes së fitimeve. Firmat e biznesit duhet të respektojnë kufijtë e vendosur
nga qeveria për nivelin e pagave të punëtorëve. Me anë të legjislacionit, çdo qeveri
rregullon edhe format e organizimit të bizneseve, marrëdhëniet tregtare dhe afariste,
pranimin dhe sigurimin e punëtorëve në punë, veprimtarinë e kompanive me kapital të
jashtëm, marrëdhëniet ekonomie me jashtë, organizmin dhe veprimtarinë sindikale. Firmat
e biznesit në shumë raste janë objekte të rregullimeve shtetërore; ato ndërmarrin për llogari
të shtetit porosi të ndryshme. Në disa aktivitete qeveria financon ose subvencionon
bizneseve në funksion të prodhimit dhe të interesave të tij (Mustafa, 2008).

2.5.1 Nocioni dhe funksioni i politikës fiskale

Roli dhe funksionimi i shtetit në udhëheqjen e politikës ekonomike është i
pakontestueshëm, në realizimin e stabilitetit të tregut dhe të çmimeve, në shkallën e
kënaqshme të punësimit, në ruajtjen e ekuilibrit të bilancit të pagesave si dhe në realizimin
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e stabilitetit e shkallës së caktuar të rritjes dhe të zhvillimit të ekonomisë. Në kuadrin e
politikës ekonomike, politika fiskale është njëra prej komponentëve më me rëndësi.
(Komoni, 2008).

Me politikën fiskale zakonisht nënkuptohet shfrytëzimi i instrumente të financave publike
d.m.th. të të hyrave publike dhe të dalave (shpenzimeve) publike për realizimin e qëllimeve
të politikës. Andaj, politika fiskale është instrument shumë i rëndësishëm i politikës
ekonomike. Politika fiskale ndikon në realizimin e qëllimeve të politikës ekonomike (në
punësim, stabilitet të çmimeve, në salldon e bilancit të pagesave dhe në normën e rritjes
ekonomike) më vet faktin e mbledhjes të të hyrave publike dhe realizimin e shpenzimeve
(të dalave) publike, me ç’rast krijon efekte në ecurinë e agregateve makroekonomike dhe në
sjelljen e subjekteve ekonomike (Komoni, 2008).

2.5.2 Politika fiskale në kosovë

Në periudhën e pasluftës në Kosovë u formua një sistem autokton dhe i pavarur i politikës
fiskale. Instrumentet e politikës fiskale janë përdorur vetëm për grumbullimin sa më të
madh të mjeteve të buxhetit të konsoliduar të Kosovës, por jo edhe për mbrojtjen dhe
nxitimin e zhvillimit ekonomik. Ndërsa tani janë arritur rezultate të konsiderueshme, dhe
janë bërë reforma që do të jenë në dobi dhe në funksion të biznesit vendor, si dhe të
tërheqjes së investitorëve të huaj dhe të kapitalit të diasporës kosovare (Limani, 2010).
Politika fiskale në Kosovë pas luftës (1999) bazohet në të hyrat dhe shpenzimet qeveritare
për arritjen e qëllimeve të caktuara ekonomike dhe sociale, dhe për të ndikuar në treguesit
makroekonomik. Politika fiskale në kushtet specifike të Kosovës ishte e shtrënguar që të
mobilizojnë mjete financiare për mbulimin e nevojave publike. Pra ishte e përcaktuar që të
mbledh mjete financiare për arkën buxhetore duke anashkaluar aspektin zhvillimor të
Kosovës. Në këtë drejtim instrumentet fiskale në Kosovë në fillim ishin të përqendruara në
sigurimin e të hyrave publike (buxhetore) përmes tatimit të paragjykuar, tatimit në shitje,
tatimit në shërbime, doganat dhe akcizat. Në fillim ngarkesa më e madhe ishte te bizneset të
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cilat i mbulonin mbi 95% të të hyrave buxhetore me anë të tatimeve dhe të doganave, që
bizneset ishin të pakënaqur. Me aplikimin më vonë të llojeve të reja të tatimeve siç janë
TVSH, tatimi në fitim, tatimi në pronë, tatimi në paga, ngarkesa tatimore është zvogëluar
për bizneset dhe një pjesë është bartur te qytetarët (Komoni, 2008).

2.5.3 Politika tatimore

Autoriteti Tatimor i Kosovës (ATK) sot administron me të gjitha llojet e tatimeve të
aplikuara në Kosovë. Reformimi i administratës tatimore në Kosovë në periudhën e
tranzicionit është më se i nevojshëm për të krijuar strategji dhe politikë të qëndrueshme
tatimore. Qëllimi është që në ekonominë e tregut të krijohen parakushte për konkurrencë të
lirë, stimulim të biznesit dhe të sigurimit të vetëfinancimit buxhetor (Komoni, 2008).
Në vitin 1999 ka filluar ndërtimi i sistemit të ri tatimor i cili ishte bazuar vetëm në tatimin e
bizneseve. Në fillim në Kosovë kanë funksionuar këto lloje të tatimeve:
1. Tatimi i paragjykuar,
2. Tatimi në shitje,
3. Tatimi në shërbime,
4. Taksa doganore.
Në vitin 2001 dhe 2002 sistemi tatimor zgjerohet me lloje të reja të tatimit duke përfshirë
këto lloje të tatimit:
1. TVSH(tatimi mbi vlerën e shtuar) me normë prej 15%;
2. Tatimi në të ardhura personale (tatimi në paga);
3. Tatimi në fitim si dhe
4. Tatimi në pronë
Me këto lloje të tatimit është zgjeruar baza tatimore, zvogëluar ngarkesa tatimore e
bizneseve dhe janë rritur të hyrat në buxhet. Në vitin 2005 është aplikuar reforma e sistemit
tatimor në Kosovë, ashtu që tatimi i paragjykuar dhe tatimi në paga janë fuzionuar në
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tatimin në të ardhura personale, si dhe është zëvendësuar tatimi në fitim me tatimin në të
ardhurat e korporatave (Komoni, 2008).
Ndërsa tani, politika tatimore në Kosovë është e orientuar drejt rregulloreve të thjeshta të
cilat sigurojnë bazë të gjerë tatimore dhe parandalojnë evazionin tatimor. Tatimet dallojnë
në bazë të formës së biznesit dhe qarkullimit vjetorë (ATK, 2015).

Administrata tatimore aplikon tri regjime të kryesore të tatimeve:


Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)



Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK)



Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP)

Tatimi mbi vlerën e shtuar
TVSH ngarkohet me normën standarde prej tetëmbëdhjetë përqind (18%). Përjashtimisht
Norma e reduktuar në TVSH llogaritet dhe paguhet prej tetë përqind (8%) për furnizimin e
mallrave dhe shërbimeve, si dhe importit të tyre, si në vijim:
1. Furnizimi me ujë, përveç ujit të ambalazhuar (ATK, 2015).
2. Furnizimi me energji elektrike, përfshirë shërbimet e transmisionit dhe
distribuimit, me ngrohje qendrore, mbledhjen e hedhurinave dhe trajtimin e
mbeturinave tjera;
3. Drithërat sikurse janë elbi, misri, varietetet e misrit, tërshëra, thekra, orizi dhe
gruri;
4. Prodhimet e bëra prej drithërave për qëllim të konsumimit njerëzor, sikurse janë
mielli, brumërat, buka dhe prodhime të ngjashme;
5. Vajrat për gatim të bërë nga drithërat apo farërat vajore për përdorim në gatim për
konsumim njerëzor;
6. Qumështi dhe produktet e qumështit me qëllim për konsumim njerëzor;
7. Kripa e përshtatshme për konsum njerëzor;
8. Vezët për konsum;
9. Librat shkollore dhe publikimet serike;
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10. Furnizimi duke përfshirë huadhënien e librave nga bibliotekat, përfshirë broshurat,
fletëpalosjet dhe materialet e ngjashme të shtypura, librat me fotografi për fëmijë,
librat për vizatim dhe ngjyrosje, librat e muzikës në formë të shtypur apo të
dorëshkrimit, hartat dhe grafiqet hidrografike dhe të ngjashme;
11. Pajisjet e teknologjisë së informacionit;
12. Furnizimi i barnave, produkteve farmaceutike, instrumenteve dhe aparateve
mjekësore dhe kirurgjike;
13. Pajisjet mjekësore, autoambulancat, ndihmat dhe aparatet tjera mjekësore me
qëllim që të lehtësojnë ose trajtojnë paaftësinë për shfrytëzim ekskluziv të të
paaftëve, duke përfshirë riparimin e këtyre mallrave dhe furnizimin e ulëseve të
fëmijëve për vetura;

Tabela 2. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar dhe normat tatimore në %
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar dhe normat tatimore në %

Deri në 2008

Nga 2009

15%

16%

Nga 2015

18%

Burimi: Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës, 2016

Tatimi mbi të ardhurat personale - Ky lloj tatimi aplikohet në të ardhura nga paga,
biznesi, qiraja, interesi, pasuria e patundshme etj. Normat tatimore të tatimit në të ardhura
personale nga paga janë normal progresive duke u bazuar në lartësinë e pagës së fituar dhe
njëherit norma më të ulëta në regjion dhe në shtetet e UE (RKS).
Tabela 3. Tatimi mbi të Ardhura Personale dhe normat tatimore në %
Tatimi në të Ardhura Personale dhe normat tatimore në %

18

Niveli i të ardhurave mujore në €

Norma tatimore në %

Mujore

Vjetore

Deri më 2008

Nga Janari 2009

Deri në 80 €

960€

0%

0%

80 – 250 €

960€ – 3000€

5%

4%

250 – 450 €

3.000€ – 5.400€

10%

8%

Mbi 450 €

Mbi 5.400€

20%

10%

Burimi: Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës, 2016

Tatimi në të ardhurat e korporatave - Ky tatim paguhet çdo tre muaj varësisht nga
qarkullimi vjetorë. Norma e tatimit në korporata me qarkullim vjetorë mbi 50,000€ është
10%.
Tabela 4. Tatimi në të Ardhura të Korporatave dhe normat tatimore në %
Tatimi në të Ardhura të Korporatave dhe normat tatimore në %

Deri në 2008

Nga 2009

20%

10%

Burimi: Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës, 2016

Tatimi i paragjykuar - Ky lloj tatimi paguhet nga të gjitha bizneset individuale me
qarkullim vjetorë më pak se 100.000 euro.

2.6

Doganat

Doganat janë të hyra monetare të shtetit, të cilat paguhen (arkëtohen) me rastin e kalimit të
mallit të caktuar përtej kufirit shtetëror, respektivisht të kufirit të caktuar. Në shkencën
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financiare në përgjithësi, është pranuar se doganat janë një lloj i tatimit. Kjo për arsye se i
kanë të gjitha karakteristikat juridike, ekonomike dhe teknike me të cilat cilësohen edhe
tatimet. Doganat kanë funksion dhe rol shumë të madh për ekonominë e çdo vendi. Qëllimi
i doganave në rënd të parë, është që të ruajë integritetin ekonomik të vendit. Por, qëllimet
kryesore të doganave janë të natyrës financiare (fiskale) dhe ekonomike (Komoni, 2008).
Qëllimet financiare (fiskale) të doganave janë që me anë të tyre të mblidhen mjete
financiare për plotësimin e shpenzimeve shtetërore.
Qëllimet ekonomike të doganave janë mbrojtja e ekonomisë së vendit. Me anë të doganave
dhe me instrumentet e tjera të politikës ekonomike rregullohet këmbimi i mallrave, vëllimi i
tij, struktura dhe orientimi i këmbimit. Sidomos aplikimi i doganës në mallrat me origjinë
të jashtme ndikon në ngritjen e çmimit të tyre, me ç’rast mbrohet pozita e mallrave të
vendit. Gjithashtu, doganat ndikojnë në mbrojtjen dhe në zhvillimin ekonomik.
Dogana e Kosovës është themeluar në gusht të vitit 1999 nga shtylla e BE-së, për të
siguruar aplikimin e drejtë e të njëtrajtshëm konform rregullave doganore dhe dispozitave
të tjera të aplikueshme për mallra, të cilat janë subjekt i mbikëqyrjes doganore. Me 12
dhjetor 2008 Shërbimi Doganor i UNMIK-ut u shndërrua në Doganën e Kosovës. Kodi i ri
doganor i miratuar me 11 nëntor 2008 nga Kuvendi i Kosovës, mundësoi ketë tranzicion.
Kodi doganor në fjalë është në pajtim të plotë me standardet ligjore të Bashkimit Evropian
dhe ndër të tjera ka si objektiv edhe zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës
(Dogana e Kosovës).
Dogana e Kosovës jep kontributin e tij në çështjet ekonomike dhe çështjet e sigurisë.
Mbledhja e taksave doganore si Taksat doganore, Tatimi mbi vlerën e shtuar, Akcizën
derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës duke ndihmuar kështu zhvillimin ekonomik
të shtetit. Gjithashtu Shërbimi Doganorë kontrollon importimin dhe eksportimin duke
mundësuar mbrojtjen e ekonomisë si dhe mbrojtjen e markave tregtare, dhe gjeneron
statistika të sakta për tregtinë e jashtme (ATK, 2015).
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Dogana e Kosovës është e gatshëm që të përkrahë të gjithë investitorët potencial. Kjo
përkrahje ju ofrohet atyre që të përfitojnë procedura më të lehta dhe më të shpejta për
import.
Tarifat doganore në Kosovë së i përket importit janë:


0% për mallrat që importohen nga vendet e CEFTA



10% për mallrat që importohen nga të gjitha shtetet tjera



18% tatimi mbi vlerën e shtuar



Taksa e akcizës variabile për produkte si: duhani, nafta, alkooli, etj.

TVSH-ja ka pasur ndryshimet, ku ndryshimi kryesor ishte të lirimi i lëndës së pare që
përdoret në procesin e prodhimit dhe ulja në 8% e një grupi të produkteve, derisa është bërë
edhe rritja prej 16% në 18% (BQK, 2016).

Është bërë reduktimi i tarifave doganore për:


mjetet kapitale (Themelore)



lëndët e para për agrobiznes dhe disa sektorë tjerë të prodhimtarisë



lëndëve të ndërmjetme për procesim të mëtutjeshëm nga 10% në 0%, si dhe janë
hequr detyrimet doganore për:
o

naftën dhe produktet e naftës

o

grurin dhe misrin

Të liruara nga tarifat doganore janë:


Plehrat artificiale



Prodhimet farmaceutike



Instrumentet dhe aparatura kirurgjike



Mallrat për qëllime humanitare



Mallrat që përdoren nga diplomatët e huaj dhe misionet konsulare



KFOR-i
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UNHCR



Kryqi i Kuq Ndërkombëtar



OJQ e regjistruara te UNMIK-u që kanë qëllim mbështetjen e programeve dhe
projekteve humanitare dhe rindërtuese në Kosovë

Dogana nëpërmjet sektorëve të saj të specializuar ndikon direkt në zhvillimin ekonomik,
procedurat me ndikim ekonomik janë krijuar ashtu që të zhvillojnë biznesin dhe të rrisin
konkurrencën në aspektin rajonal por edhe global. Këto procedura i ofrojnë biznesit
lehtësira por edhe nënkuptojnë kontrolle të shtuara dhe mbikëqyrje. Dogana pas
ristrukturimi ka themeluar sektorë të veçantë të cilët janë në shërbim të biznesit. Gjatë vitit
2015 janë shqyrtuar 781 lëndë të natyrave të ndryshme (BQK, 2016).

2.7

Ndërhyrjet qeveritare në ekonomi

Ndërhyrjet qeveritare në ekonomi janë të njohura në forma të intervenimeve politike,
eksproprijimeve, kontrollit të kursit devizor, kufizimeve në import, kontrollit të tregut,
kontrollit fiskal, kontrollit të çmimeve, si dhe kufizimeve lidhur me fuqinë punëtore. Në
disa raste qeveria ndërhyn në jetën ekonomik për të siguruar shpërndarjen optimale të
resurseve ekonomike, proporcionalitetin e zhvillimit dhe strukturën e nevojshme të
produkteve në treg. Me ligje rregullohen kushtet në të cilat vepron ndërmarrja në njërën
anë, por, në anën tjetër, ato prekin edhe rezultatin financiar të biznesit, duke vënë dorë mbi
një pjesë të fitimit të firmës në emër të tatimeve, doganave, taksave etj. Nëse tatimet mbi
fitimet apo mbi të ardhurat e korporatave në një vend të caktuar janë shumë të larta, atëherë
ato do të ndikonin në frenimin e futjes së konkurrentëve të tjerë në atë degë të prodhimit
dhe do të ndikonin në zhvendosjen e investimeve në sektorë të tjerë më fitimprurës.
Legjislacioni ushtron ndikim të madh edhe në tregun e furnizimeve me lëndë të para dhe
pajisje nga importi, si dhe në eksportimin e produkteve jashtë vendit. Masat lehtësuese apo
preferenciale doganore vënë disa degë dhe veprimtari në pozitë më të volitshme afarizmi, të
cilat nuk janë vetëm rezultat i punës së firmës së biznesit, por i kushteve ligjore të krijuara
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nga pushteti, kurse ato proteksioniste i vënë në pozitë të kufizuar dhe të pabarabartë
pjesëmarrësit tjerë (Mustafa, 2008).
Konsiderohet se politikat qeveritare kanë një ndikim vendimtar për krijimin e kushteve të
qëndrueshme për zhvillimin e bizneseve. Krijimi i mjedisit të favorshëm për biznes kërkon
para së gjithash (Mustafa, 2006).
 Veprimet e shtetit për të siguruar barazinë ne treg sigurinë e pasurisë dhe realizimin e
kontratave: Kjo është e nevojshme pasi që ve bazat e një barazie në treg dhe krijon një
mjedis tërheqës për investime të brendshme dhe të jashtme. Në këtë fushë bizneset
ankohen shumë për kushtet që mbretërojnë në vende të ndryshme. Kërkimet kanë
dokumentuar se për një kohë të gjatë konkurrenca jo ë drejtë (jo fer) paraqitet si njëri ndër
problemet kyçe të bizneseve në Kosovë. Veprimi i shtetit ligjor konsiderohet me rëndësi
të madhe për zvogëlimin e hapësirës për korrupsionin dhe dukuritë e tjera negative për
kushtet e zhvillimit të biznesit.
 Krijimin e politikave të mira ekonomike sidomos politikës së taksave dhe doganave,
politikave tregtare, politikave kreditore paraqesin fushën tjetër të rëndësishme për organet
qeveritare. Vënia e taksave të larta konsiderohet e papërshtatshme për dy arsye: (1)
përfshirja e shumë mjeteve në buxhet zvogëlojnë fondet për investime tek bizneset dhe në
popullatë dhe mund ta ulë rritjen ekonomike, pasi që bizneset janë investitorë më të mirë
se sa qeveria dhe (2) vënia e taksave të larta nxit shmangien e pagesës së tyre (evazion
fiskal). Andaj për një mjedis miqësor për biznes preferohet taksa më të ulëta të shtrira në
një bazë të gjerë.
 Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme publike (pushteti lokal dhe qendror) paraqet
detyrën tjetër të rëndësishme për organet qeveritare. Kjo bëhet duke investuar para nga
buxheti për të ndërtuar rrugët nacionale dhe lokale, telekomunikimet, duke siguruar ujin
dhe energjinë si dhe duke siguruar kushtet tjera urbanistike dhe infrastrukturore për qasje
të lehtë në lokacionet për biznes.
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2.7.1 Marrëdhëniet ekonomik me jashtë-cefta

CEFTA (Central European Free Trade Agreement) është një marrëveshje e tregtisë se
lire ne të cilën marrin pjesë tetë vende të rajonit të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Shqipëria,
Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Moldavia. Marrëveshja e pare e
CEFTA-s u nënshkrua nga Polonia, Hungaria, Çekia dhe Sllovakia ne Dhjetor 1992 dhe hyri
ne fuqi ne Korrik 1994 (Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës, 2016). Nëpërmjet
CEFTA-s këto vende pjesëmarrëse u mobilizuan për t’iu qasur institucioneve politike, ligjore
dhe ekonomike te Bashkimit Evropian, duke forcuar ne këtë mënyrë demokracinë dhe
ekonomitë e tyre te tregut. Sllovenia iu bashkua CEFTA-s ne 1996, Rumania ne 1997,
Bullgaria ne 1999, Kroacia ne 2003 dhe Maqedonia ne 2006.Meqenëse ne 2007 te gjitha
palët e mëparshme te CEFTA-s kishin hyre ne Bashkimin Evropian dhe kishin dale nga
CEFTA, u vendos qe CEFTA te shtrihej ne pjesën e Ballkanit te mbetur jashtë BE-se. Ne
këtë kohe Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe
Moldavia kishin nënshkruar një numër te madh marrëveshjesh bilaterale te tregtisë se lire ne
kuadrin e Paktit te Stabilitetit për Evropën Juglindore. Këto u zëvendësuan nga një
marrëveshje e vetme multilaterale - CEFTA. Nga këndvështrimi politik, CEFTA është pjese
e përpjekjeve te vendeve te rajonit dhe Bashkimit Evropian (BE) për te krijuar një treg
rajonal qe mundëson zhvillimin ekonomik dhe qe do e kontribuoje eventualisht ne rritjen e
sigurisë dhe stabilitetit politik ne Ballkan. CEFTA është vetëm një element i integrimit
ekonomik rajonal.
Kosova u bë anëtare fuqiplotë e CEFTA-s në korrik 2007, tetë muaj pas nënshkrimit të
marrëveshjes për anëtarësim. Marrëveshja për anëtarësim u nënshkrua nga UNMIK-u në
emër të Kosovës (ISA GAP, 2011).
Marrë parasysh se potenciali i zhvillimit ekonomik të Kosovës në të ardhmen do të duhej të
bazohej në tregti, prodhim dhe eksport, CEFTA paraqitet si mjet i rëndësishëm për arritjen
e këtyre objektivave. Shfrytëzimi i plotë i përparësive të cilat rrjedhin nga Marrëveshja do
të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të vendit (ISA GAP, 2011). Megjithatë, Kosova
kishte problem pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes me CEFTA. Serbia dhe Bosnja kishin
ndaluar eksportin e produkteve kosovare dhe shfrytëzimin e territorit të tyre për transit.
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Shkak për këtë u bë ndryshimi i vulave doganore të Kosovës, nga Doganat e UNMIK-ut në
Doganat e Kosovës. Kjo bllokadë e vënë për produktet kosovare që në vitin 2008 uli nivelin
e eksportit për 9.8%. Kompanitë kosovare të përballura me një bllokadë të tillë u detyruan
t’i shfrytëzonin vendet e treta për t’u integruar në tregun rajonal.
Kosova nënshkroi marrëveshjen e CEFTA pa asnjë kusht. Edhe pse me Marrëveshjen e
CEFTA-s është e lejuar që palët negociuese të vendosin kuota për produkte të caktuara, me
qëllim që të mbrojnë prodhuesit vendor, Kosova nuk ka bërë një gjë të tillë. Kjo që në
fillim paraqiti problem tek prodhuesit vendor të cilët nuk ishin konkurrent në tregun e tyre,
meqenëse produktet e importuara ofrojnë çmime më konkurruese.

2.7.2 MSA Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit

Në nëntor të vitit 2002 BE-ja themeloi Mekanizmin Përcjellës të Procesit të StabilizimAsociimit për të i asistuar dhe mbështetur financiarisht vendet e Ballkanit perëndimor
(EEAS, 2016). Vendet që aspirojnë për tu bërë anëtarë të BE-së (që kanë nënshkruar dhe
zbatojnë MSA-në, apo kanë aplikuar apo marrin statusin e vendit kandidat) kërkohet:
Së pari, ekzistenca dhe funksionimi i ekonomisë së tregut dhe; Së dyti, kapacitetet për tu
përballur me presionet konkurruese dhe forcat e tregut brenda unionit (Anastas, 2012) .
Qëllimi i MPSA është që të përkrah Kosovën në reforma strukturale të nevojshme për
përafrim me BE-në. Po ashtu pjesë e Stabilizim Asociimit është tregtia e lirë në masën e
afro 70 për qind të përmbajtjes përbën negocimi i kësaj marrëveshjeje.
Procesi i Stabilizim-Asociimit ka tri qëllime:


stabilizimin dhe tranzicionin e shpejtë në ekonominë e tregut,



promovimin e bashkëpunimit rajonal dhe perspektivën për anëtarësimin në BE
(EEAS, 2016).

Kriteret ekonomike qe përfshinë msa janë (KAS, 2013)


përmirësimin e ambientit biznesor,



krijimin e vendeve të punës,
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zhvillimi i ekonomisë lokale, etj.

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit është proces i dyanshëm dhe proces rajonal, me të cilin
krijohen marrëdhëniet ndërmjet vendeve të Evropës Juglindore dhe të BE-së dhe, në të
njëjtën kohë, nxitet bashkëpunimi ndërmjet vendeve të rajonit. Liberalizimi i tregut me
Bashkimin Evropian do të rrit konkurrueshmerinë e ndërmarrjeve tona dhe rrjedhimisht do
të ofrohen çmimet më të lira dhe produktet dhe shërbimet më të mira drejtpërdrejt për
qytetarin (Gazetaexpress, 2014).
Përfitimet ekonomike për Kosovën nga MSA’ja janë:


Rritjen e Investimeve të Huaja Direkte;



Të gjitha produktet industriale dhe bujqësore (përveç mishit dhe sheqerit) të
Kosovës do të eksportohen në BE pas asnjë tarifë doganore.



Kosova do të mbroj një numër të produkteve bujqësore (produkte të qumështit,
produkte të grurit, birrë, ujë, etj) dhe industriale (produkte plastike, produkte
çeliku, çimento, mermer, etj) nga importi për periudhë 5, 7 dhe 10 vjet.



14 produkte bujqësore kanë qenë të pa-negociueshme, gjë që do të thotë se tarifa
do të mbetet e njëjtë (10%) për ato produkte.



Kuota e eksportit të verës ka qenë 20,000 hekto litra (2 milion litra). Me MSA
është negociuar kuota prej 50,000 hekto litra (5 milion litra) e cila është identike
aq sa ka vlerësuar të nevojshme sektori privat Kosovë.

Këto dhe përfitime të tjera ekonomike kanë qenë shumë të nevojshme për zgjerimin dhe
përmirësimin e ekonomisë kosovare.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Problemet e Politikës fiskale janë të shumë një ndër problemet janë krijmi I Reformave
Fiskale.
Gjatë vitit 2011 ka qenë vit i sukseseve dhe ngritjes së kapaciteteve për të përmirësuar
shërbimet ndaj tatimpaguesve. Të arriturat me kryesore gjate vitit 2011, janë: (ATK, 2011).
 Hartimi i Strategjisë se Përmbushjes 2012-2015 dhe Plani gjithëpërfshirës për
trajtimin e rrezikut (PTRR) për menaxhimin e përmbushjes me planet operative të
ATK-së për vitin 2012,
 Lancimin e projektit te E-deklarimit,
 Vazhdimin e realizimit te projektit te arkave fiskale,
 Fillimin e punës se Qendrës se Thirrjeve për tatimpaguesit qe kane detyrime
tatimore mbi 500 € dhe funksionalizimi i saj,
 Funksionalizimi i Njësisë se hetimeve tatimore,
 Ngritja e sistemit për përpunimin e te dhënave,
 Shkarkimi i deklaratave nga ueb e ATK-se,
 Shpejtimi i proceduarave për lëshimin e numrave fiskal ne ditën e aplikimit, dhe
 Paraqitja e blerjeve qe tejkalojnë 500 € nga furnizuesit etj.
Gjatë vitit 2012 në Ministrinë e Financave (MF) është punuar drejt rishikimit të politikave
fiskale në mënyrë që të ofrohet një ambient sa më i favorshëm për bizneset dhe qytetarët në
përgjithësi (Ministria e Financave, 2015). MF‐ja ka propozuar ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit nr. 03‐L‐146 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH). Me këtë ndryshim, i cili ka
hyrë në fuqi nga 1 korriku 2012, janë liruar nga pagesa e TVSH‐së shërbimet spitalore,
kujdesi mjekësor, universitetet private, mediat elektronike si dhe ato të shkruara.

Tatimi në të ardhura (Ministria e Financave, 2015)
Në mënyrë që të inkurajohen ndërmarrjet e vogla për të kaluar nga tatimi i paragjykuar në
sistemin standard të tatimeve, MF –ja ka propozuar ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
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tatimin në të ardhurat personale dhe atë të korporatave. Ky ndryshim i cili hyri në fuqi në
qershor 2012 bënë rritjen e normës tatimore nga 5 % në 9 % për veprimtaritë afariste me të
ardhura bruto vjetore deri në pesëdhjetë mijë (50.000) euro të cilat merrem me veprimtaritë
profesionale, të shërbimeve, zanatit, argëtimit, dhe të ngjashme.

Tatimi Doganor
Ministria e Financave (MF) ka hartuar Projektligji për mallrat e liruara nga tatimi doganor
dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor me synimin që të zgjerohet lista aktuale e
mallrave të cilat aktualisht janë të liruara përmes Rregullores së UNMIK‐ut 20017/31.
Përmes këtij projektligji tentohet të krijohet një ambient më i favorshëm për zhvillim të
biznesit, duke ofruar lirime doganore për mallrat që shfrytëzohen si lëndë e parë, gjysmë
produkte, ambalazh, makineri të cilat shërbejnë për prodhim duke përfshirë këtu edhe linjat
e prodhimit. Përveç asaj, për ngritjen e mirëqenies së qytetarëve është bërë edhe lirimi
doganor i disa kategorive të barnave esenciale. Përmes këtyre lirimeve doganore ulet
kostoja e prodhimit vendor, stimulohet ngritja e investimeve private vendore dhe të huaja,
si dhe ngritët konkurrueshmëria në mes tyre.
Është bërë edhe rishikimi dhe ndryshimi i Ligjit për akcizën në duhan sipas të cilit është
rregulluar mënyra e pagesës së tatimit të akcizës në produkte të duhanit të prodhuar,
importuar dhe shitur në territorin e Republikës së Kosovës. Tani me ligjin e ri momenti i
inkasimit të tatimit të akcizës do të jetë në momentin e doganimit të mallit për importuesit,
ndërsa për prodhuesit në momentin e nxjerrjes në treg. Kjo mënyrë e inkasimit do të jetë
një lehtësim i madh për bizneset pasi që do të kenë mundësinë të punojnë me mjete
financiare të cilat kanë qenë të shtyra që në emër të tatimit të akcizës të paguajnë para se ta
posedojnë mallin. MF‐ja në kuadër të reformave fiskale gjatë vitit 2012 ka ndërmarrë një
sërë masash në drejtim të krijimit të lehtësirave dhe mbështetjes së bizneseve nëpërmjet
thjeshtimit të procedurave në Administratën Tatimore dhe Doganë, ku nga nëntë
dokumente të cilat janë kërkuar për zhdoganim të mallit tani kërkohen katër dokumente.
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Reformat gjatë vitit 2015
Gjashtëmujori i parë i vitit 2015 u karakterizua me ndryshime të rrënjësishme në financat
publike (Ministria e Financave, 2015). Gjatë gjysmë-vjetorit të parë të vitit 2015 Ministria
e Financave ka hartuar ligjet e reja tatimore për të reflektuar reformat në sistemin tatimor të
parapara

me

Programin

e

Qeverisë

2015-2018.

Reformat

kryesore

përfshijnë

përshkallëzimin e TVSH-së në normë të ulur prej 8% dhe normë standarde prej 18%,
përjashtimin nga TVSH-ja të linjave të prodhimit dhe inputeve për prodhuesit, ulja e pragut
të TVSH-së si dhe ndryshime tjera që kanë për qëllim implementimin më të lehtë të këtyre
ligjeve. Rritja e normës së akcizës për disa produkte të caktuara që i nënshtrohen kësaj
takse ka zbutur paksa nën-realizimin e të hyrave dhe shkurtimet buxhetore që do të
rezultonin nga ky nën-realizim.
Të gjitha reformat fiskale të bëra deri me tani, kanë ndikuar pozitivisht në të bërit biznes në
Kosovë, por mbetet të vazhdohet me reforma dhe përkrahje të bizneseve të vogla dhe të
mesme, sepse biznesi i vogël në Kosovë është çelësi i zhvillimit ekonomik.
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4

METODOLOGJIA

Për realizimin e këtij punimi është përdorur literaturë për Politikat Fiskale, vendore dhe
ndërkombëtare. Po ashtu kemi shfrytëzuar raporte të ndryshme në lidhje me temën. Burim
tjetër shumë i rëndësishëm për shfrytëzim të literaturës ka qenë edhe burimi i informacionit
nga interneti. Kjo ka qenë faza e parë e marrjes se të dhënave, ndërsa faza tjetër ka qenë
analizimi dhe përshkrimi i të dhënave në punim. Rëndësi të veçantë për realizimin e këtij
punim në mënyrë sa më të mirë, ka pasur edhe vizita që është bërë në bizneset e vogla dhe
të mesme, nga të cilat është marrë informacion në lidhje me politiken fiskale dhe
kënaqshmërinë e tyre rreth reformave fiskale që janë bërë deri tani nga Qeveria e Kosovës.
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

5.1

Rezultatet Sipas Indikatorëve Makroekonomik

Është i nevojshëm krijimi i mjedisit të sigurt dhe një mjedis ekonomik stimulues për
investimet e huaja, sepse me këtë ndikohet edhe në rritjen e punësimit dhe në përmirësimin
e gjendjes ekonomike në vend.Indikatorët makroeknomik japin një gjendje reale të
zhvillimit eknomik të vendit dhe gjithashtu krijojn në përshtypje paraprake per investitorin
e huaj në lidhje me mjedisin biznesor dhe se sa Kosova është vend i përshtatshëm për
investime, një tabelë në lidhje me indikatoret makroekonomik do ta paraqesim më poshtë:
Tabela 5. Indikatorët makroekonomikë të Kosovës
2008
Aktual

2009

2010

2011

Vlerësim

Popullsia,

2012

2013

2014

Projektime

në 1,662 1,687 1,712

1,738

1,764

1,791

1,817

4,637

4,911

5,234

5,508

2,668

2,784

2,923

3,031

mijëra*
BPV, në milion 3,851 3,912 ,216
euro
BPV per banor, 2,317 2,319 2,462
në euro
Investimet,

në 28.6

32.3

33.9

33.2

32.6

33.9

32.3

2.9

3.9

5.0

3.8

4.1

3.2

-2.4

3.5

7.3

0.6

1.2

1.4

28.1

28.1

27.1

27.8

përqind të BPV
Rritja

reale

BPV,

e 6.9
në

përqindje
IÇK (mesatarja 9.4
e periudhës), në
përqind
Llogaritë fiskale, në përqind të BPV
Të hyrat

24.5

29.3

27.6
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Nga

të

cilat: 0.0

0.0

0.7

0.4

0.7

0.0

0.0

29.9

30.0

29.8

30.5

30.2

28.6

e 0.0

-0.2

0.3

-0.1

-0.1

0.0

-0.1

i -0.2

-0.7

-2.6

-1.8

-2.7

-3.3

-1.1

i 10.8

8.7

5.8

3.5

3.8

8.8

8.7

6.7

6.9

5.6

6.9

8.5

9.0

-20.3

-18.3

-18.3

-16.1

6.9

7.2

7.5

8.0

-52.0

-49.7

-48.9

-47.8

grante zyrtare
Shpenzimet

24.7

primare
Të

hyrat

interesit, neto
Bilanci
përgjithshëm
Stoku
bilanceve
bankare

të

qeverisë
Borxhi publik

0.0

Llogaritë e jashtme, në përqind të BPV
Llogaria

-15.3 -15.4 -17.4

rrjedhëse
Eksportet

e 5.6

4.5

7.2

mallrave
Importet

e -49.0 -47.3 -49.4

mallrave
Pranimet

nga 9.1

11.0

11.3

13.1

13.3

13.4

13.6

nga -7.0

-7.9

-9.7

-9.1

-8.8

-8.4

-7.9

Transferet

21.5

22.1

21.1

18.1

17.3

15.6

15.6

Transferet

7.5

10.2

8.6

5.9

5.4

3.9

3.5

14.0

11.9

12.5

12.2

11.9

11.8

12.0

shërbimet
Pagesat
shërbimet

zyrtare
Transferet
private
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Llogaria kapitale 0.0

2.8

0.6

0.1

0.0

0.0

0.0

Llogaria

11.1

12.5

15.9

12.3

14.2

12.4

1.6

4.3

4.3

4.1

3.8

3.6

12.9

financiare,
përfshirë BQK
Neto

gabimet 2.5

dhe lëshimet
Burimi: Autoritetet e Kosovës, 2012
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Gjatë realizimit të këtij punimi analizuam zhvillimin e bizneseve dhe marrëdhëniet
financiare me qeverinë. Në punim shtjelluam tema të ndryshme në lidhje me krijimin e
bizneseve, zhvillimin e tyre dhe marrëdhëniet e bizneseve me qeverinë. Si rezultat i këtij
punimi është pasqyrimi i gjendjes se bizneseve në Kosovë dhe njoftimi me reformat e të
bërit biznes. Nga rezultatet e këtij punimi mund të themi se ambienti mjedisor në Kosovë
është në nivel të mirë me disa pengesa gjatë zhvillimit të aktivitetit biznesor. Ekonomia e
Kosovës ka qenë e shkatërruar nga lufta dhe kjo ka ndikuar shumë negativisht në krijimin
dhe fillimin e bizneseve. Zhvillimi i biznesit të vogël dhe të mesëm është jetik për
zhvillimin ekonomik të vendit, me këtë krijohen me shumë vende të reja punë dhe ndikohet
në përmirësim e standardit jetësor të qytetarëve.
Shikuar nga aspekti i krijimit të reformave fiskale, duhet cekur se Qeveria e Kosovës ka
krijuar reforma në të gjitha fushat, sidomos në atë të politikës fiskale (tatimeve, doganave),
me këtë ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e biznesit të vogël dhe të mesëm. Zhvillimi i
biznesit të vogël dhe të mesëm konsiderohet si çelësi i zhvillimit ekonomik në Kosovë.
Nënshkrimi i MSA-së është një hap tjetër i rëndësishëm drejt liberalizimit të tregut me
Bashkimin Evropian, kjo marrëveshje do të sjell mundësi të shumta për prodhuesit vendor,
dhe po ashtu do të krijohet një konkurrencë që do të ofrojë përmirësimin e kualitetit të
produkteve dhe çmime më të favorshme për konsumatorët. Trend pozitive ka pasur edhe në
të bërit biznes, këtë e tregon edhe Raporti i Të Bërit Biznes, ku Kosova është renditur në
vendin e 66-të. Indikatorët ku ka pasur më shumë përmirësim janë: marrja e kredisë dhe
regjistrimi i pronës, ndërsa zgjidhja e pamundësisë së borxhit dhe marrja e lejes për ndërtim
është indikatori ku Kosova renditet më së dobëti. Investimet e huja direkte dhe remitencat
kanë pasur trend pozitiv edhe në vitin 2015.
Zhvillimi i bizneseve duhet të përkrahet në forma të ndryshme e në veçanti duhet t’iu
lehtësohet qasja në financa dhe të përkrahen në mënyrë të vazhdueshme nga ana e Qeverisë
me reforma ekonomike.
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Përkrahje e vazhdueshme e biznesit të vogël dhe të mesëm në aspektin e reformave fiskale (
tatimeve, doganave) etj.
Lehtësimi i qasjes në financa për biznese të vogla dhe të mesme,pronaret e bizneseve duhet
të orientohen drejt zbatimit të politikave cilësorë, në mënyrë që të kenë prodhime cilësore
dhe të jenë konkurrent edhe ne tregjet e jashtme;
Nga institucionet përgjegjëse duhet të bëhet me shumë punë, për krijimin e një mjedisi
ekonomik të favorshëm.
Financimi i biznesit të vogël dhe të mesëm zhvillohet kryesisht në bankat komerciale,
institucionet mikrofinanciare, grantet e donatorëve, si dhe burimet vetjake. Financimi
paraqet një ndër sfidat me të cilat sot ballafaqohen bizneset e vogla dhe të mesme. Ofrimi i
kredive me normë më të ulët është i domosdoshëm për zhvillimin e bizneseve.
Është i nevojshëm krijimi i mjedisit të sigurt dhe një mjedis ekonomik stimulues për
investimet e huaja, sepse me këtë ndikohet edhe në rritjen e punësimit dhe në përmirësimin
e gjendjes ekonomike në vend.
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